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Abstract  –  Seven  species  of Microlepidoptera, Monopis neglecta  
Šumpich  &  Liška,  2011,  Bucculatrix humiliella  Herrich‐Schäffer, 
1855,   Leucoptera  lathyrifoliella  (Stainton,  1866),    Blastobasis  pan‐
nonica Šumpich & Liška, 2011, Coleophora adjectella E. M. Hering, 
1937,    Coleophora  potentillae  Elischa,  1885  and  Ancylolomia  ten‐
taculella Hübner, 1796 are recorded as new to the fauna of Hun‐
gary.  Specimens  are  deposited  in  the  private  collections  of A. 
Schreurs  (NL‐Kerkade), F. Buschmann  (H‐Jászberény),  J. Skyva 





























gary  is  limited.  Gozmány  (1965)  redescribed  the 
diagnostic  characters of  the  six Hungarian  species, 
and  gave  an  account  of what was  known  of  their 
biology and distribution.  Monopis neglecta has been 
described  from  Czechia  [=Bohemia]  (Šumpich  & 
Liška  2011). It has been observed in  Slovakia, Hun‐
gary, Austria,   Slovenia and  Italy. According  to  lit‐
erature  two  generations  per  year  have  been  ob‐
served: from early May to early July and from mid‐
dle August  to end September.   The  larva and  food 
plant are unknown. The first records  from Hungary 
are  from 1991 and 2000 when  two specimens were 
found  at  Gödöllő  and  Vértes  Mountains  (leg.  J. 
Liška).    Additional Hungarian  data:  ♀, H‐Jászfel‐
sőszentgyörgy,  hajtai  homoki  tölgyes  [sandy  oak 
woodlands], UTM: DT06,    2002.  IX.  9.,  leg.  et  coll. 
Buschmann F., gen. prep Fazekas I., No. 3228; ♀, H‐
Jászberény,  újerdői  homokterület [sand area], fény
‐csapda  [light  trap],   UTM: DT15,   2010.V.4.  leg. et 
coll. Buschmann F.    (H‐Jászberény).  In Hungary,  it 
is  a  xerothermophilous  species  ,  found mainly    in 
the  lowland  dry  degraded  grasslands,  open  sand 




  2)  Bucculatrix  humiliella  Herrich‐Schäffer, 
[1855] (Fig. 2, 10.) – In the last 50–60 years, Buccula‐
tricidae species  have  attracted  little  attention  from 
















Hungary):  ♀,  Hungary,  Dombóvár–Gunaras, 
10.06.2003.,  gen.  prep.  Schreurs,  No.  1020;  ♀,  
06.08.2010,  leg.  et  coll. A. Schreurs. UTM: BS84; N 
46°24’03”, E 18°10’24”.  The adult and genitalia have 
not  been  illustrated  before  in  Hungary.  Typical 
habitats of the species in Hungary are in arable land 
with fine scale, often  low‐intensity agriculture, tree 
lines  and  small woods,  young    afforestation with  
embedded  surviving  native  grassland vegetation. 
According  to  literature  two  generations  per  year 
have  been  observed. Adults  from  the  second  gen‐
eration hibernate. Oligophagous, the larva feeds on 
Achillea millefolium and Tanacetum vulgare. Distribu‐
tion:  Spain  (Granada),  France,  England,  Scotland,  
Germany,  ?Austria,  Hungary,  Czechia,  Slovakia, 
Poland,  Norway,  Sweden,  Finland,  Latvia  and 
Transbaikalia. Not known  from  the Benelux  coun‐
tries (Fauna Europaea 2012). 
 
  3)  Leucoptera  lathyrifoliella  (Stainton,  1866) 
(Fig. 3, 11.) – Associated with xerothermic habitats 
(Great Hungarian Plains), this species is new to the 
Hungarian  fauna. Data  of  the  specimen  in  coll.  F. 
Buschmann  (H‐Jászberény):    H‐Nagykáta, 
2011.08.21.  leg.,  det.  et  gen.  prep.  I.  Richter,  No. 
17847[in  glycerin];  gen.  prep.  I.  Fazekas, No.  3241 
[in  euparal]. The species was  described  from  Eng‐
land. A rather rare and local species in Europe. Very 
disjunct  in  southern  England  and Wales,    also  in 
Finland,  Denmark,  Germany,  Slovakia,  Hungary, 
Romania  (Fauna  Europaea  2012)  occupying  cliffs 
and  similar  habitats where  the  host  plant  occurs. 
The  adults,  similar  in  appearance  to  a  number  of 
other  Leucoptera  species,  fly  from May  to August, 
probably in two generations. According to literature 
the  larva  feeds  on  Lathyrus  forming  translucent 
blotches on the leaves, sometimes more than one to 
a leaf. Recorded host plants are Lathyrus  latifolius, L. 
montanus,  L.  pannonicus,  L.  pratensis,  L  sylvestris,  L.  
tuberosus. Mine flat, upper‐surface, oval blotch with‐
out  a  preceding  gallery,  with  clear  amounts  of 
greenish frass. Sometimes more than one mine in a 
leaflet  which  sometimes  merge.  Pupation  outside 
the  mine  (www.bladmineerders.nl).  Leucoptera 
lathyrifoliella  (Stainton,  1866)  and  L. orobi  (Stainton, 
1870) are considered distinct species on the basis of 
constant differences in the morphology of both male 
and  female  genitalia. No  support  has  been  found 
for statements  in  the  literature of differences  in ex‐
ternal  appearance  between  the  species.  Likewise, 
the presumed differences in their host plants appear 
uncertain  or  erroneous,  since  both  species  exploit 






B.  phyci-della   (Zeller,  1839)  and  B.  huemeri  Sinev, 
1993. Knowledge  of  the  biology  and  geographical 
range  in  this  country  is  limited.  Gozmány  (1965) 
redes‐cribed  the  diagnostic  characters  of  the  one 
Hungarian  species,  and  gave  an  account  of what 
was known of their biology and distribution: B. phy‐
cidella.  The  species  is  widely  distributed  in  Hun‐
gary.   Blastobasis huemeri  is  new  record  only  since 
1999: Csákberény, Bucka‐hegy, ♂ , 31.07.1999, leg et 
coll. Richter,  I.; det.  et  gen.  prep. Tokár, No.  5543 
(Pastorális  2000,  Pastorális  et  al.  2000).  B. huemeri 
very  local  in Hungary:  Bakony Mountains, Vértes 
Mountains and Mátra Mountains. Newer data is not 
known for Hungary till now. 
B.  pannonica  Šumpich  &  Liška,  2011  was  des‐
cribed  from  Czechia  (Locus  typicus:  Podmolí‐
Šobes). Some of the paratype‐material is from Hun‐
gary:  “Örkény,  15.VII.2001,  1  ♀,  J.  Skyva  leg.  et 
coll.”. New data  from Hungary:   ♂ , H‐Jászberény, 
Újerdő,  erdei‐fenyves  [pinewood:  Pinus  sylvestris], 
2009.VII.2.,  leg.  et  coll.  Buschmann  F.;  gen.  prep. 
Fazekas  I. No.  3233.    According  to  authors  some 
central  European  specimens  of  B. pannonica  sp.  n. 
were in the past repeatedly stated to be B. roscidella 
Zeller, 1847; B. roscidella, however, was recently syn‐
onymized with B. phycidella on  the basis of  a  revi‐
sion of type material. 
  In Blastobasis    pannonica,  the  forewings  are  nar‐
row and   pointed towards apex. Coloration of fore‐
wings  predominately  grey  with  two  transverse 
bands, one of which  is very distinct, almost black, 








cies have  attracted  little  attention  from Hungarian 
researchers; many  records  in  the Hungarian  litera‐
ture are doubtful and  the  identification of  the spe‐
cies  has  been  uncertain. According  to  the  present 
state  of  this  research,  201  Coleophoridae  taxa  are 
known in Hungary (Fazekas  2002a; Pastorális 2011. 
Coleophora adjectella and C. potentillae  are  new  spe‐
cies  in  the Hungarian  fauna. C. adjectella  is  appar‐
ently  known  from  one  locality  and  a  single  speci‐
men  in  Hungary,  but  could  be  overlooked  and 
therefore  careful  search  is  required:  Jászberény, 
újerdői  homokterület  [plain,  sandy  area],  1  ♂ ,  
2008.VI.7., Buschmann leg. & coll. Said to have been 
collected  on  the  Great Hungarian  Plain.  Distribu‐
tion:  from  Spain,  south  England  and  Sweden  to 
Greece and Italy, but absent from many countries. 
 
  6)  Coleophora  potentillae  Elischa,  1885  (Fig.  6, 
14.) – C. potentillae   is known  in Hungary  from one 
locality  and  a  single  specimen: H‐Nagykáta, Egre‐
skáta,  Hajtai TVT, 1 ♂ ,  2009.V.11., Buschmann leg. 
&  coll.,  Ig. Richter det., GP  16059; Fazekas  I., gen. 
prep. No.  3224. Habitat  in Great Hungarian Palin:  




7,  15.)  – Although Bleszyński  (1965) mentions  this 
species  from  “Ungarn”,  the  record  was  probably 





Widespread but usually  rare and  local  in southern 
Europe from Spain across Italy to Balkan Peninsula. 
Recorded  in  SE‐England  (Goater  1986),  though 






H‐Jászberény,  újerdői  homokterület  [=  sand  area], 
UTM DT15,    2005.VIII.27.,  leg.  et  coll. Buschmann 
F., det. Fazekas I.; ♂ , Mezőtúr, Körös, Peresi‐holtág, 
2011.08.23.  leg.  et  coll. Lévai Sz. A. tentaculella was 






ment, was  the  finding of  the meta‐population  that 
lives  in the Körös branch of a river  in the outskirts 





A magyar molylepke  listába  jelenleg  2264  faj  van 
bejegyezve (Pastorális 2011). Tanulmányunkban hét 
új  faj  mutatunk  ki  az  országból,  közülük  kettőt 
(Monopis  neglecta,   Blastobasis  pannonica)  az  elmúlt 
évben, mint tudományra új speciest írtak le Csehor‐
szágból.  A  magyar  Microlepidoptera  fajok  száma 
immáron  2271‐re    emelkedett.  Az  Ancylolomia 
tentaculella‐nak  korábban  csak  régi,  bizonytalan 
közlése volt Magyarországról  (Bleszyński 1965), de 
ez  idáig  bizonyító  példányok  nem  kerültek  elő. 
Most három új alföldi lelőhelyről sikerült hazai elő‐













A magyarországi  ruhamolyfélék  száma  a XX.  szá‐
zad közepe óta (Gozmány & Szőcs 1965) 40 fajról 60 
fajra növekedett (Pastorális 2011), s ez igen  jelentős 
gyarapodásnak  tekinthető.  Palearktikus  szinten  
jellemző a családra, hogy több politipikusnak tekin‐
tet  taxon ún.  rejtett  fajokat  takar, s csak a  részletes 











Jászfelsőszentgyörgy,  hajtai  homoki  tölgyes  [sand 






  Irodalmi  adat  –  Literary  data:  Csákberény 
(Vértes Mts.), 5.V.2000, 1 ♂, J. Liška leg. et coll., Gö‐
döllő, 3.IX.1991, 1 ♂, J. Liška leg. et coll.;  Jászfelső‐




ülső  szárnyak  fesztávolsága: ♂ 10–13 mm, ♀ 11–14 
mm. Az elülső szárny viszonylag keskeny, szürkés 
barna,  szórt  fekete  pikkelyekkel  és  enyhén  fémes 
színárnyalattal,  márványozott  hatással,  az  apexen 




vül  sárgás  barna,  belül  selymesen  fénylő,  fehéres 
szürkés, csúcsa világos barnás.  
  Genitália   – Genitalia  : ♂,  a valva hozzávetőleg 
háromszor olyan hosszú, mint amilyen  széles, me‐
diálisan  kiszélesedik.  Az  uncus  nyújtott,  a  csúcs 
szűkülő,  laterális nézetben  egyenes. A gnathos há‐
romszög  alakú,  nyújtott.  Az  aedeagus  viszonylag 
karcsú,  kissé  görbült; ♀,  a  corpus  bursae  hosszú‐
kás, tojásdad alakú, 13–16 signummal (9. ábra—Fig. 




július  elejéig  és  augusztus  közepétől  szeptember 
végéig  gyűjtötték. A hernyó  és  tápnövény még  is‐
meretlen.  Habitat:  a  jászfelsőszentgyörgyi,  hajtai 
homoki  tölgyes  idős, maradvány  tölgyekkel  tarkí‐
tott  terület,  többféle korú  (20,  40–50  éves)  telepíté‐
sekkel kiegészítve (egy helyen Tilia tomentosa példá‐
nyokkal). Az aljnövényzet gyér, az erdő(k) peremén 
kőris, mezei  juhar, vadkörte‐fákkal,  távolabb  akác‐ 
és nyár ültetvényekkel. A tölgyes és a közeli mocsár 
nádasa között hosszan elnyúló (kb. 50–100 m széles 







ismert;  Csehország,  Szlovákia,  Magyarország, 
Ausztria, Szlovénia és Olaszország.   
  Jegyzet  – Note: A magyar  gyűjtemények  teljes 
Monopis‐anyagának  reviziója  után  feltételezhető, 
hogy a Monopis neglecta hazai elterjedése jóval széle‐












sen  szűkszavú,  s  teljesen hiányoznak az  ivarszervi 
határozóbélyegek.  Ez  nagymértékben  megnehezí‐
tette  a  család  hazai  kutatásának  lehetőségét.    Az 
aknázó  életmódot  folytató  hernyókról  részletesen 
Szőcs József (1977) írt.   A hazánkból eddig kimuta‐
tott fajok száma 21 volt (Pastorális 2011). A Dombó‐
vár  környékén  végzett  gyűjtések  eredményeként  a 
Bucculatrix humiliella Herrich‐Schäffer,  [1855]  új  faj 



















ülső  szárnyak  fesztávolsága  8–10 mm,  az  alapszín 
szürkésfehér. A  rajzolat barnásszürke, erősen szórt 
fekete pikkelyekkel. A  felső‐ és a hátszegélyen 2–2 
















































lelnek.   A  hernyók  oligofágok,   Achillea millefolium 






beékelődve  található  a  gunarasi  fürdő,  ültetett 
nyárasokkal,  fenyvesekkel,  a  földutak  menti 
rudeláriákkal,  kisebb  kiterjedésű mezo‐  és  higrofil 
kaszáló  rétekkel,  a  folyót  kísérő  egykori  puhafás 
ligeterdő maradványfoltokkal. 
Elterjedés  –  Distribution:    A  Bajkál  vidékétől 
Skandinávián, Közép‐Európán át egészen Skóciáig, 
délen  Spanyolországig  kimutatták,  de  az  irodalmi 
adatok ellenőrzésre szorulnak. Feltehetőleg szibéri‐
ai  faunaelem. Bizonyított  európai  elterjedése: Lett‐
ország, Finnország, Svédország, Norvégia, Lengyel‐




zöltünk  (Fazekas  &  Schreurs  2010)  Dombóvár‐
Gunaras térségéből, de Bucculatrix fajok nem voltak 
közöttük. A régebbi és az újabb gyűjtések feldolgo‐
zatlan  anyagából  két  Bucculatrix humiliella  nőstény 




Gozmány  (1956), Gozmány  és  Szőcs    (1965)  a ma 
már egy családba  (Lyonetiidae) sorolt Leucoptera és 
Lyonetia  fajokat  további  genuszokra  osztva még  a 











Cemiostoma lathyrifoliella  Stainton,  1866,    Entomologit’s Annu.  
1866,  p.    70.    Locus  typicus:  GB‐  South  Devon,  Teignemouth 
(Kaila & Wikström 2004;  sytypus). 








vagy  igen világos  szürkés  fehér; a  costa első  sárga 
foltja az „ólomfolt”  felső sarka felé irányul, a máso‐




hiányzik,  az  aedeagus  hosszú,  középen  erősen  be‐
hajlik, a coecum penis oválisan kiszélesedett, míg a 







hernyók  különféle  Lathyrus  fajok  levelében  aknáz‐
nak: Lathyrus  latifolius, L. montanus, L. pannonicus, L. 
pratensis, L sylvestris, L.  tuberosus. Szőcs  (1977)  sze‐
rint a kétoldali foltaknában kerek ürülékfolt látható, 
s az aknában nincs szövedék. 
  Elterjedés  –  Distribution:  Dánia,  Finnország, 
Magyarország,  Nagy‐Britannia,  Németország,  Ro‐
mánia, Szlovákia. 
  Jegyzet  – Note: Gozmány és Szőcs  (1965) a  fajt 
csak  Németországból  és  Ausztriából  jelezték,  mi‐








Az  avarevő  molyok  első  magyar  összefoglalóját 
Gozmány (1958) készítette el, s három fajt mutatott 
ki az országból. Az elmúlt időszakban a fajok száma 
hatra  emelkedett  (Pastorális  2011).  Közülük  a 
Hypatopa segnella  (Zeller,   1873) csak három éve  is‐
mert  hazánkból:  Csákberény;  Zempléni‐hegység, 
Rostalló  (Szabóky et al. 2009). Az újabb vizsgálatok 
során  (in  coll.  Buschmann  F.,  Jászberény)  további 




  A Hypatopa segnella   Európában  csak  Franciaor‐
szágban, Hollandiában,  Közép‐Európában, Skandi‐
náviában,  Ukrajnában  és  Oroszországban  ismert 
(vö.  Szabóky  et  al.  2009;  www.faunaeur.com 
[2012.01.19.]).   A  Tecmerium  perplexum   (Gozmány, 
1957)  (=  Oroclintrus perplexus  Gozmány,  1957)  fajt 
eredetileg a szerző a Cosmopterigidae családba so‐
rolta.  Típuslelőhelye  a  Budakeszi melletti Hársbo‐
kor‐hegy karsztbokorerdeje. Újabb publikált lelőhe‐
lye  hazánkból  azóta  nem  ismert,  de  Buschmann 
gyűjteményében  több  példány  is  megtalálható. 
Adatai a következők: Gyöngyös, Sár‐hegy, 2003.VI. 
30.  (3  ex.);  2006.VII.18.;  2007.VII.2.;  2009.VIII.7.; 
2011.VII.12.,  és  1  ex. Vértes‐hegység, Gánt‐Gránás, 
Sziklás‐út,  2010.VII.13.  Ezen  kívül  Szlovákiában, 
Görögországban és Cipruson gyűjtötték.  
  A nevezéktani,  taxonómiai változások, valamint 
identifikációs  problémák  miatt  egyre  sürgetőbb  a 
magyar Blastobasidae  fajok  teljes  reviziója. Főleg a 
régebbi  irodalmi  közlések  adatai  bizonytalanok,  s 
felülvizsgálatra szorulnak. 
 





  Új  adat  – New  data:  ♂, H‐Jászberény, Újerdő, 
erdei‐fenyves, 2009.VII.2., leg. et coll. Buschmann F. 
gen. prep. Fazekas I. No. 3233.   
  Irodalmi  adat  –  Literary  data: Örkény,  15. VII. 
2001, 1 ♀, J. Skyva leg. et coll. (Šumpich 2011). 
  Diagnózis – Diagnosis (4. ábra – Fig. 4): A  szár‐
nyak  fesztávolsága; ♂  13–15 mm, ♀  14–16 mm. A 
homlok, a  fej és a  csáp  tőíze világos barnásszürke, 
mediálisan  kiszélesedik,  ventrális  pikkelysora  bar‐
na, a dorzális nyúlvány hiányzik, míg a B. pycidella‐
nál  jól  fejlett. A  felgörbült  ajaktapogató  barnás. A 
tor alul világos szürkés fényű.    Az elülső szárnyak 
alapszíne világos szürke, a tőtér fehér keresztsávja a 









corpus  bursae  nyújtott  és  tojásdad,  a  signum  vé‐
kony csőr alakú, hosszú szalagszerű képlettel. 
  Biológia  –  Biology:  Feltehetőleg  univoltin.  Az 
imágókat  június‐július hónapokban domb‐ és alföl‐
di vidékeken gyűjtötték, meleg, száraz élőhelyeken. 
Jászberényi  lelőhelye  (Újerdő)  a  „rendszerváltás‐
kor” megszűnt ún. „Szőlőgazdaság” egyik sokhek‐
táros,  kiirtott  kordonművelésű  szőlőtelepítése  he‐
lyén  gazdátlanul  keletkezett  pionír  homokpuszta‐
gyep  (Brometum tectorum), mely  2010‐ben újra gaz‐
dára  lelt;   ezt követően  felszántották, rozzsal, majd 
2011‐ben napraforgóval vetették be. Az  imágók  éj‐
szakai  fényre nagy  számban  repülnek  (Šumpich & 
Liška   2011). A lárvális állapot és a tápnövény még 
ismeretlen. 
  Elterjedés  – Distribution:   Csehország, Szlová‐
kia, Magyarország és Szlovénia. Feltehetőleg Bajor‐
országban  is  előfordul,  de  az  adat  még  revízióra 
szorul (Šumpich & Liška  2011). 
  Jegyzet  – Note: A Blastobasis  fajok morfológiai‐
lag  rendkívül  változékonyak,  a  szárnymintázatok 
alapján  igen nehezen  identifikálhatóak. A  genitáli‐
ák, a csápok, a palpusok specifikus jegyeinek együt‐
tes elemzése szükséges a taxonok egzakt azonosítá‐




Mintegy  fél  évszázaddal  ezelőtt  jelent  meg 
Gozmány  (1956)  első,  s  azóta  is  egyetlen   magyar 
nyelvű, átfogó, munkája a magyarországi zsákhor‐
dómolyokról 143  fajjal, melyben  főleg Sergius Toll, 




nek  következtében  a magyar  zsákhordómolyokról 
kialakult  egykori  faunakép  alapos  felülvizsgáltra 
szorul.  Jelenleg  csupán  egy  aktualizált    fajlistánk 
van,  201 fajjal (Pastorális 2011), de a fajok biológiai 
és  állatföldrajzi  feldolgozása  megoldásra  vár.  Az 








































Richter det., GP  16834;    Fazekas  I.,  gen. prep. No. 
3222. 
  Diagnózis – Diagnosis (5. ábra – Fig. 5.): A szár‐





lönbségeket  is mutató,   C. milvipennis Zeller,  1839, 
C. alnifoliae Barasch, 1934, C. badiipennella    (Duponc‐








alnifoliae,  C.  badiipennella)    a  valva  alaktani  képe 
alapján  nehezen  különíthető  el. Nőstény  példányt 
ez idáig hazánkban nem ismerünk, az irodalomban 




ban,  kökényen  (Prunus  spinosa),  vadcseresznyén 
(Cerasus avium) és galagonyán (Crataegus spp.) fejlő‐
dik.  Az  imágók  kedvelik  a  kevésbé  háborgatott, 
elhanyagolt, ruderáliás‐bozótos helyeket, ahol  júni‐
us elejétől augusztusig repülnek. 
  Elterjedés  –  Distribution:  Európa‐szerte  elter‐




tikumból,  Kelet‐Európából  és  a  Balkánról  (kivéve 




tagjait  együttesen,  összehasonlító  elemzéssel  Ma‐





Coleophora potentillae  Elisha,  Ent. Monthly Mag.  21:  254.  Locus 
typicus: Anglia, Snaresbrook. 




  Új  adat  –  New  data:  ♂, Nagykáta,  Egreskáta,  
Hajtai TVT, 2009.V.11., Buschmann  leg. &  coll.,  Ig. 





C.  ahenella   Heinemann,  1876  és más,  egyszínűen 
sötétbarna Coleophora fajokhoz. 
  Genitália – Genitalia  (15. ábra – Fig. 15.):   ♂, a 
valva apexe  rövid,  lekerekített, a sacculus kifli ala‐
kú, az aedeagus rövid és széles; ♀, az ostium bursae 
szegélyei  párhuzamosak,  a  ductus  bursae  közepe‐
sen  hosszú,  széles,  a  signum  laterális nézetben  er‐
nyőszerű, középen kis homorulattal. 
  Biológia  – Biology: Repülési  ideje VI–VII. Her‐
nyója    (hasonlóan a rokon C. ahenella  fajhoz)   a vé‐




párlőfüvön  (Agrimonia  spp.),  legyezőfüvön  (Fili‐
pendula spp.), szamócán  (Fragaria spp.) és szederfa‐
jokon (Rubus spp.) is megél, de ki tud fejlődni fűzön 
(Salix  spp.)  és nyíren  (Betula  spp.)  is. Toll  (1962)  a 
tápnövények hosszú  sorát közölte:   Agrimoina, Fili‐
pendula, Geum,  Fragaria,  Poterium,  Comarum,  Poten‐
tilla, Prunus, Rosa, Rubus, Spiraea.  
  Habitat: Nagykáta határában, Egreskátán  (Bata‐
tanya)  egy  nyílt  homoki  tölgyessel  (Festuco‐Quer‐
cetum roboris)  borított  lapos  bucka  körül  szikes  tó‐
medrek  (sóstavak),  nagyobb  nádasok,  mocsárrét, 
partszegélyi kőris‐szil  ligetvonulat és kisebb szikes 






iban.  Közép‐Európában  Ausztria,  Csehország  és 
Lengyelország területén találták.  
  Kelet‐Európában csak Ukrajnából ismert. Európa 
délebbre  fekvő  területeiről  (pl.  Ibériai‐félsziget, 










A  magyarországi  fűgyökérrágó  molyok  fajainak 
kutatása  az  elmúlt  30  évben  főként  taxonómiai  és 
állatföldrajzi  téren  sok új  eredményt hozott. A  faj‐
szám  is gyarapodott  (Fazekas 1995, 1996, 2002a),  s 
újabban  174‐re  emelkedett  (Pastorális  2011).    Az 
Ancylolomia  disparalis    (Hübner,  [1825g),  az  A. 
pectinatella    (Zeller,  1847)  és  az  A.  tentaculella 












  Új  adatok  – New  data: ♂, H‐Nagykáta, Cseh‐
domb, 2001.VIII.19.,  leg. et coll. Buschmann F., det. 
et gen. prep. Fazekas I. No. 3226;  ♂, H‐Jászberény, 





ülső  szárny  fesztávolsága  29–38 mm,  alapszíne  fe‐
héres,  erős  őzbarna  behintéssel,  az  erek  mentén 






csáptő  előröl  jóval  világosabb, mint  a  csáp  ízek,  a 
csáp apró, rövid fogakat visel, s a fogak vége belű‐
ről kifelé lekerekített. 
  Genitália  – Genitalia  (15. ábra – Fig. 15.): ♂, a 
valva oldalnézetben  ívesen  felhajló,  az uncus vége 
horogszerű,  a  tegumen  dorzális  része  erőteljes,  a 
gnathos széles, az aedeagus rövid, vaskos; ♀, a cor‐
pus  bursae  zsákalakú,  a  papillae  anales  terminális 
szögletei  lekerekítettek,  az  apophyses  posteriores 
proximálisan kis nyúlványt visel. 
  Biológia  – Biology: Az  irodalmi adatok  szerint 
az  imágók  egy  nemzedékben  júliustól  szeptembe‐
rig, olykor októberig repülnek. Magyarországon ez 
idáig  csak  augusztusi  példányokat  gyűjtöttek.  A 
hernyók Dactylis glomerata‐n élnek, áttelelnek.  
  Habitat:  Nagykáta,  Cseh‐domb  fokozottan  vé‐
dett  terület  (8.  ábra  –  Fig.  8).  Egy  hatalmas,  több 
hullámot  vető  homokbucka,  részben  másodlagos, 
nyílt‐  és  félig  zárt  homokpuszta‐gyeppel  (Festu‐
cetum  vaginatae).  Rengeteg  rajta  a  kései  szegfű 
(Dianthus  serotinus),  homoki  árvalányhaj  (Stipa 
borysthenica), hegyi  ternye  (Alyssum montanum), ho‐
moki  vértő  (Onosma  arenaria),  pusztai  kutyatej 










  Elterjedés  –  Distribution:  Iraktól  Libanonon, 
Szírián és Kis‐Ázsián át az eumediterrán  térségben 
és Svájcban  is kimutatták,  sőt a múlt  század köze‐
pén Angliában (Goater 1986) is megfogták. Vannak 




nya  miatt.  Palearktikus  elterjedése  teljes  revízióra 







Giorgo  Baldizzone  (I‐Asti),    Lévai  Szabolcs  (H‐
Mezőtúr),  Jan Liška  (CZ‐Praha),  Jan Šumpich  (CZ‐
Česká Bělá),  Zdenko Tokár (SK‐Šaľa), Ignac Richter 
(SK‐  Prievidza),  Pastorális  Gábor  (SK‐Komárno). 
Szíves  segítségüket  e  helyen  is megköszönjük. Az 
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known  from Senj until north‐westwards  to  the Učka‐mountains 









angesehen  werden.  Weiterhin  werden  Angaben  zur  Biologie, 
Ökologie und zu den Lebensräumen mitgeteilt. 








Brevantennia  adriatica  wurde  vor  fast  100  Jahren 








  Dann war  es  lange Zeit  still um diese Art und 
erst H. MEIER  fand  sie  1961  im Učka  – Gebirge  (= 
Monte Maggiore) bei Rijeka (= Fiume) an nordseiti‐
gen Hängen  in Höhenlagen  um  1.000 m NN. Der 
Großteil  des  Belegmaterials  befindet  sich  in  coll. 
MEIER im Museum Witt München. Weiteres Materi‐
al  vom  gleichen  Fundort  stammt  aus  dem  Jahre 
1967,  leg. L. SIEDER. Die Funde von MEIER werden 
ausführlich  dargestellt,  die  eigenen  von  1967  aber 
eigenartigerweise  nicht  erwähnt  (vergl.  SIEDER, 
1972: 297).   
  In  den  letzten  17  Jahren wurde  diese Art  nun 
wieder  beobachtet  und diese Nachweise  sollen  an 
dieser Stelle bekannt gegeben werden. 
  Angebliche  Funde  in  Italien,  wie  sie  sich  bei‐
spielsweise  in  www.faunaeur.org  (last  update  27. 
Januar  2011,  version  2.4)  finden,  ließen  sich  nach 
den Recherchen des Autors nicht bestätigen. Auch 




Männchen:  Kleine  Falter  mit  einer  Flügelspanne 
von 11 bis 13 mm (Abb. 1). Kopf dicht weißlichgrau 
bis bräunlich behaart. Augen groß,  schwarz, keine 











  Vorderflügel  mit  9  Diskoidalzelladern,  Hinter‐
flügel mit 6 Diskoidalzelladern, wobei m2 und m3 





die Flügelfärbung, das  8. und  auch  9. Abdominal‐










Weibchen:  pupiphug,  flügellos  und  durchgehend 
hellbraun. Ihre Länge beträgt 3 bis 3,5 mm und der 
Körperdurchmesser  beträgt  um  1  mm.  Augen 
schwarz, oval, keine Ocellen. Die Fühler sind kurz 
und  bestehen  aus  5  Segmenten. Vorderbeine  ohne 
Epiphyse,  an  den Mittel‐  und Hinterbeinen  je  ein 
kurzes Spornpaar, alle Tarsen sind dreigliedrig. Af‐
terwollbehaarung  weiß  bis  cremefarben.  Bei  der 
Puppenhülle sind die Fühlerscheiden deutlich kür‐
zer als die Beinscheiden. 
  Säcke  zwischen  5 und  6 mm  in der Länge und 
im Durchmesser  1  bis  1,5 mm.  Sie  sind  lang,  ge‐
streckt  und wenig  dreikantig,  die  Dorsalkante  ist 
schwach  ausgeprägt.  Ihre  Färbung  ist  braun‐
schwarz  bis  rötlichschwarz  und  sie  bestehen  aus 








–  Senj  (locus  typicus)  2 ♂♂,  24.03.1915,  leg. DOBI‐
ASCH.  
– Kozina 1 ♂, 10.05.1908, leg. NAUFOCK (fraglich). 
– Naturpark  „Učka“  (Mt. Maggiore‐Istrien),  große 
Serie ♂♂ und ♀♀, e.  l. Anfang bis Mitte Mai 1961, 
leg. MEIER und ♂♂ und ♀♀, e.  l. Anfang bis Mitte 














–  Sneznik  – Massiv,  Westausläufer,  Umg.  Illirska 




2  km N,  650 m NN:  3  Säcke  04.05.1996;  11  Säcke 
09.03.2001,  leg.  Dr. M. WEIDLICH;  Reka‐Tal,  Umg. 
Pivka ca. 10 km südlich, Säcke i.A. am 28.02.2008, 2 
♂♂  e. p. Anfang März 2008, leg.  W. ARNSCHEID. 
–  Brkini, Umg. Obrov W,  550 m NN  (Abb.  3):  20 
Säcke  15.04.1999,  ein  ♀  e.  l.  31.04.1999;  24  Säcke 
15.04.2000, 3 ♂♂ e. p. 17.04.2000, 15 ♀♀ e. p. 21.04. – 
24.04.2000;    28  Säcke  03.04.2006,  ein  ♀  e.  p. 
16.04.2006,  ein ♂  e.  l.  19.04.2006,  alles  leg. Dr. M. 






Bisher  sind  kaum Angaben  über  die  Biologie  der 
Art  veröffentlicht  worden,  lediglich  wird  der  24. 
März (10. Mai ?) in der Urbeschreibung als Flugzeit 
genannt  und  SIEDER,  (1972:  127)  schreibt  „Mai/
Anfang Juni“. Die neueren Zuchtdaten weisen eine 
Schlupfzeit im Zeitraum von Anfang März bis Mitte 









297)  ab:  in  den  nordseitigen Wäldern  des  Učka  ‐ 






VAC &  ELLENBERG  (1974)  (Abb.  2). Dieses Gebirge 
wurde  1999  zum  Naturpark  erklärt.  Ebenfalls  in 
dieser Buchenwald‐Zone ist das Vorkommen in den 
westlichen Ausläufern  des  Sneznik‐Massivs  behei‐
matet, wo die Raupen ebenfalls an südexponierten 
Kalkfelsen  am  Rande  von    Buchenwäldern  leben. 
Lediglich  in  den  tiefer  gelegenen Vorkommen  bei 



















exponierten  Kalkfelswänden.  Den  geologischen 
Untergrund  bilden  im  gesamten  Areal  vor  allem 
kretazische Dolomite und Kalke. 
















Mein  herzlicher  Dank  gilt  den  Herren  W.  ARN‐
SCHEID  (Bochum/Deutschland)  für  die  Bereitstel‐
lung  seiner  Daten  und  Dr.  W.  SPEIDEL  (Museum 
































nobia MEIER, Brevantennia  SIEDER  und  Siederia 
MEIER (Lepidoptera, Psychidae, Taleporiinae). – 
Nachrichten  des  entomologischen  Vereins  Apollo, 
Frankfurt N.F. 8 (3/4): 113–144. 
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